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KOEVOLYUTSIYA MUAMMOLARINING IJTIMOIY VA
IQTISODIY OMILLARI
Abdullayev Akmal Nasriddinovich
NamDU Milliy g’oya, ma’naviyat asoslari va huquq talimi kafedrasi katta
o’qituvchisi
Annotatsiya: Ushbu maqolada koevolyutsiya muammolarining ijtimoiy va iqtisodiy
omillari ochib berilgan.
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Старший преподаватель кафедры национальных идей, духовного и
юридического образования, НамГУ
Аннотация: В данной статье раскрываются социальные и экономические
факторы коэволюционных проблем.
Ключевые слова: Коэволюция, коэволюционные отношения, целевая
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SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS OF COUVOLUTION PROBLEMS
Абдуллаев Акмал Насриддинович
Senior Lecturer, Department of National Ideas, Spiritual and Legal Education,
NamSU
Annotation: This article describes the social and economic factors of coevolution
problems.
Keywords: Co-evolution, co-evolutionary relations, target demographic policy, coevolution strategy.
Koevolyutsiya hodisasida demografik, ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik va
jamiyatdagi boshqa jarayonlar strategiyasini ochib beruvchi ijtimoiy iqtisodiy omil
muhim ahamiyat kasb etadi.
Koevolyutsiya muammosining dolzarbligi bugungi kunda tabiatda tabiiy
resurslarning kamayishi va ularning sifat jihatdan yomonlashuvi atrof muhitga salbiy
ta’sir ko’rsatayotganligi, tabiiy resurslarni qazib olishga sarflanadigan mablag’ va uning
natijasi o’rtasidagi nomutanosiblik tobora ortib borayotganligi, insonlarning hayot sifati
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va aholi salomatligining yomonlashuvi va uning salbiy oqibatlarini ortayotganligi bilan
bog’liq
bo’lgan
masalalar
bilan
asoslanadi.
Zero, tabiiy resurslar odamlar o’rtasida adolatli taqsimlanmasdan, jamiyat va tabiat
koevolyutsiyasiga erishib bo’lmaydi. Kafolatlangan minimal turmush darajasi har
qanday fuqaro va yerda yashovchi insonning ajralmas huquqi bo’lishi kerak.
Koevolyutsiya nazariyasining o’zi mintaqalar, mamlakatlar, xalqlarning ijtimoiy
va iqtisodiy tengsizligining o’sishiga, jamiyatning tabiatga munosabati masalalariga
javob sifatida paydo bo’ldi. Ma’lumki, koevolyutsiyada ijtimoiy va iqtisodiy jihatlar
uzviy bog’liqdir. Rivojlanayotgan mamlakatlarda atrof muhitga bo’layotgan ta’sir
bosimi tobora ortib borayotganlini kuzatishimiz mumkin. Unda texnogen omil (mineral
xomashyo qazib olish, yog’och eksporti maqsadida o’rmonlar kesilishi) aholining
o’sishi bilan uyg’unlashadi, bu o’z navbatida bir qator muhim tabiiy resurslar (yer, suv)
isrof bo’lishiga, oziq-ovqat yetishmovchiligiga, ularni eksport qilish zarurati paydo
bo’lishiga, epidemiya tarqalishi, ocharchilik, bolalar o’limi ko’payishi va boshqalarga
olib keladi. Amerikalik prognozchi X. Makre “Dunyo 2020 yilda” nomli kitobida
shunday deydi: “Keyingi avlod oldida dunyoni o’zgartiruvchi eng kuchli omillardan
biri demografiya bo’lib, bu ulardan eng muhimi bo’lsa kerak” [1,4].
Hozirgacha jamiyatning moddiy ishlab chiqarishdan maqsadi, iqtisodiy
determinizmga
asoslanib,
tabiiy
resurslardan
ekstensiv
foydalanishning
samaradorligini oshirishga yo’naltirilgan. Natijada, jamiyat va shaxsning ekologik
ehtiyojlarini qondirishda utilitarizm (gumanitarizmga nisbatan) ustuvor ahamiyat kasb
etmoqda. Hayot tajribalari shuni isbotlaydiki, utilitarizm muayyan davrda samara va
foydani oshirishga olib kelsa-da, ekologik strategik maqsadlariga ko’ra, imkoniyatlari
cheklangan hodisadir.
Zero,
hozirgi
zamon
ekologik
nazariyasining
predmeti,
muqobil
yo’nalishlarining xilma-xilligiga qaramasdan, tabiiy resurslardan chegaralanganligi va
inson ehtiyojlarini cheksizligi sharoitida maksimal ekologik foyda olishga qaratilgan
madaniy faoliyatidir [2,26].
XX asrda Yer sayyorasida 1,5 mlrd. odam yashagan bo’lsa, 1950 yilga kelib,
ikkita Jahon urushidagi yo’qotishlarga qaramay, sayyoramiz aholisi 2,5 mlrd. kishiga
etib bordi. 1993 yilda Yerdagi odamlar soni 5.5 mlrd.ga etdi, ya’ni 1950 yildagiga
nisbatan ikki baravarga ko’paydi, 2010 yillarda esa aholi soni
7 milliarddan
oshdi, ya’ni so’ngi 50 yil mobaynida u 160 foizga ko’paydi. Demograflarning
bashoratiga ko’ra, 2050 yilga kelib sayyoramiz aholisi 9 mlrd. kishiga, 2100 yilga kelib
esa 11 milliardga yetadi. Aholi sonining o’sishi tabiatdan juda katta hududlarni turar
joylar, jamoat tashkilotlari, avtomobil va temir yo’llari, ekin maydonlari kabilar uchun
o’zlashtirilishiga olib kelmoqda. Tropik o’rmonlarning yuzlab kvadrat kilometrlari
kesib tashlanmoqda. Hozirda aholisi o’sishi biroz pasaygan bo’lsada, yer yuzida aholi
soni oshishi bilan bog’liq muammolar hali ham havfliligicha qolmoqda.
Insoniyat taqdiri ekologiya nuqtai nazaridan aholi soni va biosferaga
o’tkazilayotgan antropogen ta’sirga bog’liqdir. Shuning uchun ham aholi sonining
ortishi tabiat imkoniyatlari bilan mos kelishi kerak, chunki busiz ekologik halokat
yuzaga kelishi mumkin. Aholi sonini muvozanatli cheklashga qaratilgan demografik
jarayonni shakllantirish juda muhim. Hozirgi kunda sayyoramiz aholisi har to’rt besh
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kunda bir millionga ko’paymoqda. Demograflarning fikricha, yaqin vaqtlarda aholi
sonining ko’payish sur’ati saqlanib turadi.
Butun dunyoda maqsadli demografik siyosat o’tkazish juda muhimdir.
Tug’ilishni nazoratga olish vositalarini joriy etilishi va ba’zi xalqlarning madaniy
an’analariga bosqichma-bosqich o’zgarishlar kiritish maqsadga muvofiqdir. Bundan
tashqari, insonning ko’payishi va uning ehtiyojlarini qondirish bilan bog’liq bo’lgan
aholi o’sish sur’atining umumiy chegaralanishi, iqtisodiy rag’batlantirish, aholini
oqilona ravishda qayta taqsimlash, milliy va madaniy rivojlanish va boshqa bir qator
muhim vazifalarni o’z ichiga oluvchi demografik rejalashtirish demografik siyosatning
ajralmas qismi bo’lishi kerak. Ko’pgina mamlakatlar uchun demografiya sohasida
rivojlanish modelini o’zgartirish zarurati qayta shakllanmoqda. Aholi sonini
ko’paytirish siyosatidagi qiyinchilik shundaki, aksariyat mamlakatlar aholining
ko’payishidan iqtisodiy manfaatdordir. Demografik muammolar, ayniqsa, eskirgan
milliy va diniy urf-odatlar bilan kuchayib boradi, bu esa ishchi kuchini taqsimlash va
ishlatishda o’z-o’zidan paydo bo’ladi va milliy boylikni taqsimlashda farqlanadi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining XXI asrga mo’ljallangan kun tartibida dunyo
aholisining soni ko’payishi o’ta muhim masala ekanligi ta’kidlangan. Bu yerda e’tibor,
birinchi navbatda, muammoni jamiyatning o’zi tan olishi bilan hal qilish kerakligiga
qaratilgan [3,147].
Demografiyadan keyin global o’zgarishlarning ikkinchi harakatlantiruvchi kuchi
eko-resurslardir. H. Makre ekologik bosimning uchta asosiy yo’nalishini tavsiflaydi:
oziq-ovqat, suv, energiya manbalari. X. Makre yozadi: “Agar global resurslar inqirozini
yecha olmasak, mintaqaviy muammolar haqida gapirishimiz mumkin”.[ 1,4]
Demografik vaziyatning deyarli o’zboshimchalik bilan (tartibga solinmagan)
rivojlanishi bugungi kunda aholining o’sishi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish
sur’atlaridan yuqori bo’lishiga olib kelmoqda. So’nggi yuz yil ichida insoniyatning
butun tarixiga qaraganda o’zlashtirish uchun ko’proq yer maydonlari jalb qilingan
bo’lsa-da, haydaladigan yerlar tuproq eroziyasi, sho’rlanish va aholi sonining
ko’payishi, qazib olish hajmining ko’payishi va boshqalar tufayli doimiy ravishda
qisqarib bormoqda. Vaziyat dunyoning ko’plab mintaqalarida dala maydonlariga
samarasiz sifatsiz texnologiyalarga asoslanganligi bilan yanada og’irlashmoqda. Biroq,
mutaxassislarning fikriga ko’ra qishloq xo’jaligida yetishtirish madaniyati pastligi
sababli ilg’or texnologiyalar yordamida tayyorlanadigan mahsulotlarning atigi 30 foizi
ishlab chiqariladi. Natijada, dunyo aholisining kamida 20% ochlik va to’yib
ovqatlanmaslikdan aziyat chekmoqda.
Bundan tashqari, energiya sarfini kamaytirish va muqobil energiya
manbalaridan (quyosh, shamol, suv) foydalanish muhim muammo bo’lib qolmoqda.
Hozirgi kunda dunyoda sanoatlashgan mamlakatlarning energetika sohasidagi
farovonligi asosan iqtisodiy jihatdan rivojlanmagan neft ishlab chiqaruvchi
mamlakatlar asosida tashkil etilmoqda. Masalan, hozirda Qo’shma Shtatlar ishlab
chiqarilayotgan energiyaning 40 foizigacha iste’mol qiladi, AQSH energiya balansining
2/3 qismi Amerikadan tashqarida ishlab chiqariladigan neft va gazga yo’naltirilgan.
So’nggi o’n yillikda butun dunyo bo’ylab qazib olinadigan yoqilg’i iste’moli 10
foizga oshdi, chiqarilayotgan issiqxona gazlari miqdori oshdi. Shunday qilib, energiya
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tashuvchi resurslar inqirozi tobora ravshan bo’lib bormoqda. Shuning uchun, ushbu
holatda ishlab chiqarishda va energiya sarfida o’zini chegaralashni tavsiya etuvchi
olimlar fikrlariga quloq tutish lozim. Ushbu holat 2002 yilda Yoxannesburgda bo’lib
o’tgan “Barqaror rivojlanish” bo’yicha Jahon sammitining yakuniy hujjatlarida ham o’z
aksini topgan. Demografik strategiyaning miqdoriy parametrlarini o’zgartirish bilan bir
qatorda, jamiyatning sifat xususiyatlarini shakllantirish kerak.
Bu hayot sifatini barqarorlashtirish va yaxshilashni anglatadi. Hech shubha
yo’qki, zamonaviy inson uchun nafaqat farovonlikning ma’lum darajasi, balki atrofmuhitning holati, ta’lim darajasi va sifati, salomatlik holati, bo’sh vaqtning mavjudligi
va ma’naviy yo’naltirilgan sog’lom hayot tarzi muhimdir.
Falsafiy
adabiyotlarda
“tabiat-jamiyat-inson”
munosabatlariga
texnik
determinizm nuqtai nazardan yondoshib, ekologik vaziyat keskinlashuviga texnikaning
rivojlanishini asosiy sabab qilib ko’rsatish ustuvordir. “Insoniyat kundalik hayotiga
texnikaning shiddat bilan kirib kelishi, an’analar deformatsiyasiga olib kelib, ma’naviy
ahloqiy asoslariga putur yetkazdi.”[4,16]
Ishlab chiqarishning ekoestetik talablar asosida nazorat qilishning asosiy
tamoyili “inson-tabiat-texnika-texnologiya-ekologiya” munosabatlarini biosfera
muvozanati qonuniyatlariga ko’ra uyg’unlashtirishga erishishdir.
Koevolyutsiya strategiyasini amalga oshirishda, eng muhimi, sog’lom avlodni
shakllantiruvchi atrof-muhitini saqlab qolish va bunga ekologik muammolar ustuvor
vazifa bo’lmasdan erishish mumkin emas. Ushbu jarayon tashqi narsalarga ega bo’lish
qiymatini o’z sog’lig’iga va sog’lom turmush tarziga ega bo’lishga yo’naltirish orqali
rag’batlantirilishi mumkin. Uzoq vaqt davomida inson sog’lig’iga investitsiyalar
birinchi navbatda uning davolanishini yaxshilash uchun sarflanishi kerak deb
ishonilgan. Ko’p jihatdan, inson salomatligi
asosan uning yashash sharoiti,
ovqatlanishi, atrof-muhit va turmush tarzining yaxshilanishi, shuningdek, tibbiy
bilimga bog’liq bo’lib, shundan keyingina tibbiyotning hissasini ta’kidlash mumkin.
Bugun dunyoda ko’plab mamlakatlar ijtimoiy sohasdagi jiddiy muammolarga
duch kelmoqda, ularga
inson umrining qisqarishi, bolalarning nogiron bo’lib
tug’ilishini ko’payishi, turli toifadagi fuqarolarning aqliy salomatligidagi nosog’lomlik,
ularning chekish, alkogol va giyohvand moddalarga bo’lgan moyilligi, kasalxonalar va
davolanish uchun davlat mablag’larining yetishmasligi kabi muammolar uchrab
turishi va borgan sari rivojlanib borayotganini kuzatishimiz mumkin.
Biz uchun xavfsiz ekologik muhit bu ekologik talablarni hisobga oladigan
jamiyatning ushbu tarixiy davrga xos va hayotning tabiiy muhiti manbalarini saqlashga
qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining alohida shaklidir. Bu borada G. G.
Zeynalovning atrof-muhitning maqbul rivojlanishi faqat atrof-muhitga bo’lgan bosim
va mintaqaning tabiiy resurslari potensialini tiklash qobiliyati teng bo’lganda va
jamiyat va tabiat o’rtasidagi munosabatlarning butun tizimi o’zgarganda mumkin
degan fikriga qo’shilamiz. [5,98)
Bugungi kunda insonning tabiiy resurslarga munosabatini aniqlash juda
muhimdir, ko’pincha tirik organizmlarni ushbu sikldan chiqarib yuborish halokat
emas, balki vaqtincha olib qo’yishdir va bu jarayon jamiyat tomonidan tartibga solinadi
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va nazorat qilinishi mumkin. Umuman olganda, iqtisodiy va ekologik rivojlanishni
uyg’unlashtirish muammosi murakkab va innovatsion yechimlarni izlashni talab qiladi.
Iqtisodiyot va ekologiya, bir-biriga qarama qarshi yo’naltirilgan ijtimoiy-tabiiy
zarur tizimlar sirasiga kiradi. Bunday holda, biz ekologik iqtisodiyot haqida jamiyat va
tabiatning o’zaro uyg’unlashuvi modelida gapirishimiz kerak, bu nafaqat ijtimoiyiqtisodiy hayotni rivojlantirishni, balki axloqni, dinni, ta’limni, insonning moddiy yoki
intellektual faoliyati va uning biron-bir tarzda iqtisodiyotga bog’liq bo’lgan ehtiyojlarni
ta’minlantirishni o’z ichiga oladi. Iqtisodiyotni rivojlantirish ijtimoiy ishlab
chiqarishning asosiy yo’nalishlari o’rtasidagi munosabatlarda ham, aholi iste’moli turi
va madaniyatida ham o’zgarishlarni talab qiladi.
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